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Parsel Yer DeÛißtirme OranÝnÝn (PYO) Arazi ToplulaßtÝrmasÝ
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…zet : Arazi toplulaßtÝrmasÝ projelerinin farklÝ bir a•Ýdan deÛerlendirilmesinin ama•landÝÛÝ bu •alÝßmada; Tokat-Erbaa-YukarÝ ‚andÝr
KšyŸ arazi toplulaßtÝrmasÝ alanÝna uygulanan iki farklÝ modelin (Model A ve Model B) sonu•larÝna gšre, proje alanÝnda eski yerlerinde
sahipleri adÝna tahsis edilen alanlar belirlenmißtir. Buna gšre; Model AÕda toplam parsellerin %22,18Õi, Model BÕde ise %18,31Õi
yerinde bÝrakÝlmÝßtÝr. DiÛer yandan, her iki model i•in de, bŸtŸn ißletmelerin herhangi bir bloktaki alan miktarlarÝ ile blokta o
ißletmeye tahsis edilen alan miktarlarÝ belirlenerek aralarÝndaki ilißki belirlenmißtir. Bu deÛerler arasÝndaki ilißki Model A (r=0,735)
ve Model BÕde (r=0,664) šnemli dŸzeydedir (P<0.01).
Anahtar SšzcŸkler: Arazi toplulaßtÝrmasÝ, parsel yer deÛißtirme oranÝ, deÛerlendirme

Using the Parcel Transposition Ratio (PYO) in the Evaluation of
land Consolidation Projects
Abstract : In this study, land consolidation projects were evaluated by a different way than usual. According to the results of two
different models applied to the Tokat-Erbaa-YukarÝ ‚andÝr Village land consolidation area, first of all the previous owners of parcels
were identified. Then using these values, in Model A 22.18% of the total area and in Model B 18.31% of the total area were given
to the previous owners. For both models, statistical calculations were made between the previous parcel(s) in a block and the
parcel(s) given in the same block for all holdings. The relationships were found to be significant (P<0.01) in Model A (r=0.735) and
in Model B (r=0.664).
Key Words: Land consolidation, parcel transposition ratio, evaluation

Giriß
Par•alanmÝß tarÝm arazilerini birleßtirmek yanÝnda
tarÝmsal bŸnyenin bozukluÛundan kaynaklanan •eßitli
sorunlarÝn •šzŸmŸnde de en etkili bir yšntem olan arazi
toplulaßtÝrmasÝna olan ihtiya• giderek daha belirgin bir
duruma gelmektedir. Buna baÛlÝ olarak da, arazi
toplulaßtÝrma projeleri son yÝllarda olduk•a yaygÝnlaßmÝß
ve geniß alanlarda uygulama imkanÝ bulmußtur .
Ancak her tŸrlŸ yenilikte olduÛu gibi, arazi
toplulaßtÝrmasÝ projelerinde de projenin baßarÝsÝ ve daha
geniß alanlarda uygulanmasÝ kendinden beklenilen ißlevleri
yerine getirmesine baÛlÝdÝr. Bu nedenle, toplulaßtÝrma
projeleri, proje šncesi durum baz alÝnarak, •eßitli
yšnlerden deÛerlendirilmekte ve bu deÛerlendirmelere
gšre projelerin baßarÝ dŸzeyleri belirlenmektedir. Bunlar
arasÝnda toplulaßtÝrma oranÝ, ortalama parsel bŸyŸklŸÛŸ,
ortalama parsel sayÝsÝ, ortalama ißletme-parsel uzaklÝÛÝ en
bilinenleridir.

DiÛer yandan, arazi toplulaßtÝrma projeleri yapÝsÝ
gereÛi šzel mŸlkiyete mŸdahaleyi gerektirdiÛinden
šncelikle •ift•i isteklerinin karßÝlanmasÝ projenin baßarÝ
ßansÝnÝ artÝran šnemli bir etken olmaktadÝr.
AraßtÝrma alanÝna ilißkin •ift•i tercih formlarÝnÝn
incelenmesi sonucunda, ißletmelerin šnemli bir kÝsmÝnÝn,
parsellerinin yerinde bÝrakÝlmasÝ ßeklinde istekte
bulunduÛu gšrŸlmŸßtŸr. …rneÛin; ißletmelerin %89,55Õi,
yeni parsellerinin tamamen yerinde kalmasÝ ya da bir veya
daha fazla parselinin olduÛu bšlŸmde toplulaßtÝrÝlmasÝ
ßeklinde istekte bulunurken, ißletmelerin %10,45Õlik
bšlŸmŸ uygun bir yerde toplulaßtÝrÝlmasÝnÝ istemißtir ki bu
olduk•a yŸksek bir oran olarak kabul edilebilir. ‚ŸnkŸ,
kÝrsal alanda toprak, Ÿretim aracÝ olmanÝn štesinde, bir
ata hatÝrasÝ olarak da algÝlanmakta ve kutsal bir šneme
sahip olmaktadÝr. KÝrsal kesim insanÝnÝn bu dŸßŸncesi,
tarÝmsal yeniliklere ve šzellikle arazi toplulaßtÝrmasÝ
projelerine karßÝ yaklaßÝmlarÝnÝ da etkilemektedir.
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AyrÝca, toplulaßtÝrma kapsamÝna alÝnan alanlarda arazi
derecelendirmesi baßlÝ baßÝna bir sorun olarak karßÝmÝza
•ÝkmaktadÝr. YapÝlan derecelendirme •alÝßmalarÝ •oÛu
zaman •ift•ilerin isteklerini karßÝlamamakta ve itirazlar
projenin uygulanmasÝnÝ geciktirmektedir. Dernek (1)
tarafÝndan yapÝlan bir araßtÝrmaya gšre; •ift•ilerin
%89Õunun derecelendirmede haksÝzlÝk yapÝldÝÛÝna inandÝÛÝ
belirlenmißtir.
†lkemizde son zamanlarda araßtÝrÝcÝlar bu konunun
araßtÝrÝlmasÝna yšnelik •alÝßmalar yapma eÛilimine
girmißlerdir. AvcÝ (2), yaptÝÛÝ •alÝßmada, her bir ißletme
i•in, toplulaßtÝrma šncesindeki yerinde kalan arazi
miktarÝnÝn maksimize edilmesini ama•layan ve doÛrusal
programlama tekniÛine dayanan bir model gelißtirmißtir.
Modelin bir toplulaßtÝrma alanÝna uygulanmasÝ sonucunda,
toplulaßtÝrma projesi šncesindeki ile aynÝ blokta verilen
arazi miktarÝ %68,2 olarak bulunmußtur. AvcÝ vd (3), iki
farklÝ yšntemin kullanÝlmasÝ ile elde ettikleri daÛÝtÝm
planlarÝnÝ, proje šncesine gšre yer deÛißimine uÛrayan
parsel alanlarÝ a•ÝsÝndan karßÝlaßtÝrmÝßlardÝr. Buna gšre;
CARE programÝ ile elde edilen parselasyon deseninde
arazinin %48Õi, doÛrusal programlama ile elde edilen
parselasyon deseninde ise arazinin %54,1Õi aynÝ yerinde
sahipleri adÝna toplulaßtÝrÝlmÝßtÝr.
Bu a•Ýklamalar ÝßÝÛÝnda; arazi toplulaßtÝrmasÝnda
olußturulan parselasyon deseninde, yeni parsellerin
mŸmkŸn olduÛunca ißletmelerin eski parselleri ile
•akÝßacak ßekilde verilmesinin projenin baßarÝ dŸzeyini
artÝrabileceÛi, ayrÝca itirazlarÝn azaltÝlmasÝ suretiyle de
uygulamaya hÝz kazandÝracaÛÝ dŸßŸnŸlebilir.
Bu •alÝßmada, AyrancÝ (4) ve Girgin vd (5) tarafÝndan
gelißtirilen modellerin, Tokat-Erbaa-YukarÝ ‚andÝr KšyŸ
toplulaßtÝrma projesi alanÝna uygulanmasÝ sonucunda elde
edilen parselasyon desenlerinin, eski parselasyonu hangi
oranda deÛißtirdiÛi belirlenmeye •alÝßÝlmÝßtÝr. "Parsel yer
deÛißtirme oranÝ" (PYO) adÝ verilen bu deÛerin dŸßŸk
•ÝkmasÝ, projenin yukarÝda belirtilen šzellik a•ÝsÝndan
olumlu bir sonu• vermesi olarak deÛerlendirilebilir.

1:10 000 šl•ekli olarak hazÝrlanmÝß olan eski parsel
haritasÝnÝn Ÿzerine, yine aynÝ šl•ekte ve ßeffaf asetat
kaÛÝdÝna •izilmiß olan yeni parselasyon haritalarÝ, belirli
noktalar dikkate alÝnarak •akÝßtÝrÝlmÝßtÝr. Bundan sonra
ißletmelere ait olan eski parsellerin, o ißletmelere
toplulaßtÝrma sonrasÝnda verilen parseller i•inde kalan
kÝsÝmlarÝ, OkuroÛlu vdÕde (6) verilmiß olan esaslara gšre
šl•ŸlmŸßtŸr. Harita Ÿzerinde alanlarÝn šl•Ÿlmesinde
SOKKISHA KP-90 digital planimetreden yararlanÝlmÝßtÝr.
Parsel
yer
belirlenmesinde;
PYO = 1-

deÛißtirme

oranÝnÝn

(PYO)

At - Ay
* 100 eßitliÛi kullanÝlmÝßtÝr.
At

Eßitlikte;
PYO; Proje alanÝ i•in parsel yer deÛißtirme oranÝnÝ, %
At

; Toplam proje alanÝnÝ, da

Ay ; Yer deÛißtiren parsellerin toplam alanÝnÝ, da
ifade etmektedir.
AyrÝca, bŸtŸn ißletmeler i•in yeni parselasyonda verilen
alanlara karßÝlÝk olarak o bloklarda proje šncesindeki
toplam alanlarÝ derlenerek, proje šncesindeki alan miktarÝ
ile, proje sonrasÝndaki alan miktarÝ arasÝndaki korelasyon
katsayÝsÝ ve regresyon denklemi YurtseverÕde (7) verilen
esaslara gšre belirlenmißtir.

Sonu• ve TartÝßma
Ükinci bšlŸmde belirtilen esaslar •er•evesinde proje
alanÝnÝn geneli i•in eski yerlerinde sahipleri adÝna verilmiß
olan parsel alanlarÝ belirlenerek Tablo 1Õde ve belirtilen bu
alanlar, her iki model (Model A ve Model B) uygulamasÝ
sonucu elde edilen parselasyon desenleri Ÿzerinde farklÝ
desenlerde taranarak Þekil 1 ve Þekil 2Õde gšsterilmißtir.
Tablo 1Õden de gšrŸlebileceÛi gibi Model AÕda toplam
alanÝn %22,18Õi yerinde sahipleri adÝna bÝrakÝlmÝßtÝr.
DiÛer bir anlamda toplam alanÝn %77,82Õsi yer

Materyal ve Metot
AraßtÝrmada; AyrancÝ (4) (Model A) ve Girgin vd (5)
(Model B) tarafÝndan gelißtirilen matematiksel daÛÝtÝm
modellerinin, Tokat-Erbaa-YukarÝ ‚andÝr KšyŸ
toplulaßtÝrma alanÝna uygulanmasÝ sonucunda elde edilen
parselasyon desenleri ile aynÝ alana ilißkin eski parselasyon
haritasÝnÝn yanÝnda proje alanÝna ilißkin •ift•i tercih
formlarÝ araßtÝrma materyali olarak kullanÝlmÝßtÝr.
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Tablo 1.

Proje alanÝndaki parsellerin yer deÛißtirme oranlarÝ.
Proje adÝ
…zellik

Model A

Proje alanÝ, da

Model B
3601,90

Yeri deÛißmeyen

AlanÝ, da

798,76

659,58

parsel

OranÝ, %

22,18

18,31

Y. AYRANCI

Þekil 1.

Model AÕda eski yerinde sahipleri adÝna verilen parseller.

Þekil 2.

Model BÕde eski yerinde sahipleri adÝna verilen parseller.

deÛißimine uÛramÝßtÝr. Model BÕde ise bu deÛerler
sÝrasÝyla %18,31 ve %81,69 olarak ger•ekleßmißtir.
AnÝlan deÛerler proje alanÝndaki ißletme gruplarÝna gšre
derlenerek Tablo 2Õde verilmißtir.

%38,24 ile Model AÕnÝn 100 daÕdan daha bŸyŸk ißletme
grubunda saÛlanmÝßtÝr. En yŸksek oranda (%90,56) yer
deÛißimine uÛrayan ißletme grubu ise, Model BÕde (10-25
da) elde edilmißtir.

Tablo 2Õde gšrŸldŸÛŸ gibi; PYO a•ÝsÝndan, ißletme
bŸyŸklŸk gruplarÝna gšre de proje alanÝnÝn geneline
paralel bir sonu• alÝnmÝßtÝr. Parsel yer deÛißtirme oranÝ
bakÝmÝndan Model AÕnÝn bŸtŸn ißletme gruplarÝnda daha
dŸßŸk parsel yer deÛißtirme oranÝ saÛladÝÛÝ
gšzlenmektedir. Proje alanÝndaki en dŸßŸk PYO ise,

DiÛer yandan, her bir ißletme i•in yeni parselasyon
planlarÝnda verilen alanlara karßÝlÝk, ißletmenin o bloklarÝn
kapsadÝÛÝ alandaki eski parsellerinin alanlarÝ belirlenerek,
proje šncesindeki alan ile proje sonrasÝndaki alan
arasÝndaki ilißkiler istatistiksel olarak deÛerlendirilmißtir
(Þekil 3 ).

Tablo 2.

Üßletme bŸyŸklŸk gruplarÝna gšre yer deÛißtiren parsel alanÝ ve parsel yer deÛißtirme oranlarÝ.
Üßletme bŸyŸklŸk gruplarÝ, da
<10

10,1-25,0

25,1-40,0

40,1-60,0

60,1-100,0

100<

Toplam

Üßlenen

Model A

146,75

937,18

900,60

976,69

196,71

443,97

3601,90

arazi, da

Model B

145,69

913,82

921,17

982,96

196,33

441,93

3601,90

Parsel

Model A

25

67

42

40

5

7

186

sayÝsÝ

Model B

26

62

41

28

4

8

169

Yeri deÛißen

Model A

107,93

797,62

750,64

807,44

169,71

169,80

2803,14

parsel alanÝ, da

Model B

114,07

829,57

776,52

846,54

171,13

204,49

2942,32

Parsel yer deÛiß-

Model A

73,55

85,11

83,35

82,67

86,27

38,24

77,82

tirme oranÝ, %

Model B

78,30

90,56

84,30

86,12

87,16

46,27

81,69
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Proje sonrasÝ alan, da
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Þekil 3.

y = 1,6242x + 16,243

y = 1,334x + 14,28

Proje sonrasÝ alan, da

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

10

20

30

40

50

60

70

Proje šncesi alan, da

Üßletmelere proje šncesi ve sonrasÝnda aynÝ blokta verilen alanlarÝn daÛÝlÝmÝ.

Buna gšre, her iki modele ilißkin verilerin
deÛerlendirilmesi sonucunda, ißletmelerin herhangi bir
blokta yer alan proje šncesi ve sonrasÝndaki arazi
miktarlarÝ arasÝnda šnemli (P<0.01) dŸzeyde ilißki olduÛu
belirlenmißtir.
AraßtÝrma sonu•larÝ incelendiÛinde Model AÕda, Model
BÕye nazaran daha az miktarda arazinin yer deÛißimine
uÛradÝÛÝ gšrŸlmŸßtŸr. Bu a•Ýdan Model AÕnÝn daha olumlu
sonu• verdiÛi sšylenebilir. Ancak, araßtÝrma sÝrasÝnda
šzellikle Model AÕda bir •ok ißletmenin yeni parselinin,
eski parselinin olduÛu konumda yerleßtirilemediÛi
gšrŸlmŸßtŸr. Blokta yeni parselasyon sÝrasÝnda daha
dikkatli olunmasÝ durumunda parsel yer deÛißtirme
oranÝnÝn daha da aßaÛÝlara dŸßŸrŸlebilmesi mŸmkŸn
olabilecektir.
YapÝlan regresyon analizinin sonu•larÝna gšre, Model
AÕnÝn algoritmasÝnda parsel bŸyŸklŸÛŸ faktšrŸnŸn Model
BÕye nazaran daha etkili olduÛu sšylenebilir. Üstatistiksel
a•Ýdan Model A i•in (r=0,735; r2=0,54) ve Model B i•in
(r=0,664; r2=0,44) ßeklinde elde edilen deÛerler, her iki
model i•in de olumlu bir sonu• olarak kabul edilebilir.
Ancak bu deÛerlerin Ÿzerinde ve altÝnda da deÛerler
alÝnmasÝ mŸmkŸndŸr. Parsel šzellikleri yšreden yšreye
olduk•a deÛißkenlik gšsterebilmektedir. Bunun
sonucunda da aynÝ model farklÝ alanlara uygulandÝÛÝnda
birbirinden olduk•a deÛißken sonu•lar alÝnabilmesi
mŸmkŸndŸr. Hatta, aynÝ konumda yerleßtirilen alan

bakÝmÝndan korelasyon katsayÝsÝnÝn sÝfÝr olduÛu bir
toplulaßtÝrma projesi de yapÝlabilir ve bu proje, parsel
sayÝsÝ, ortalama parsel bŸyŸklŸÛŸ vb šzellikler a•ÝsÝndan
•ok iyi sonu•lar da verebilir. DiÛer yandan belirtilen
šzellik bakÝmÝndan korelasyon katsayÝsÝ en fazla 1 olabilir.
Ancak bu durumda yapÝlan ißlem bir Arazi ToplulaßtÝrmasÝ
olmaz.
Bu araßtÝrmanÝn temelini olußturan konu, eskisi ile
aynÝ konumda toplulaßtÝrÝlan arazi miktarlarÝdÝr ve aslÝnda
bu konu Arazi ToplulaßtÝrmasÝnÝn šzŸne zÝt bir durumdur.
Þšyle ki; Arazi ToplulaßtÝrmasÝ par•alÝ yapÝdaki parselleri
bir araya getirme ißlemi olduÛundan, bir araya getirme
oranÝ arttÝk•a eskisi ile aynÝ konumda bulunabilecek arazi
miktarÝ azalacaktÝr. Buna raÛmen modellerin hem parsel
sayÝsÝnda šnemli dŸzeyde bir indirim saÛlamasÝnÝn
yanÝnda, eskisi ile aynÝ konumda yerleßtirilen arazi
miktarÝnÝ da %20Õler dŸzeyinde tutmasÝ ger•ekten baßarÝlÝ
bir sonu• olarak deÛerlendirilebilir.
DiÛer yandan, bu kapsamda yapÝlan inceleme
sonucunda, Model AÕda 108 adet, Model BÕde ise 80 adet
parsele, ißletmelerin en bŸyŸk parselinin olduÛu blokta
yer verildiÛi belirlenmißtir. Bu durum, modellerin
ißletmelerin arazilerini •ok bŸyŸk oranda en bŸyŸk
parselinin olduÛu blokta toplulaßtÝrdÝÛÝ anlamÝna
gelmektedir. Bu ise arazi toplulaßtÝrmasÝnda genel olarak
kabul edilen bir yaklaßÝm olarak gšrŸlmektedir.
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